University for Business and Technology in Kosovo

UBT Knowledge Center
Theses and Dissertations

Student Work

Fall 9-2014

FONDI MONETAR NDËRKOMBËTAR DHE BANKA BOTËRORE
PROGRAMET PËR PËRSHTATJE STRUKTURORE
Petrit Mehmeti
University for Business and Technology - UBT

Follow this and additional works at: https://knowledgecenter.ubt-uni.net/etd
Part of the Business Commons

Recommended Citation
Mehmeti, Petrit, "FONDI MONETAR NDËRKOMBËTAR DHE BANKA BOTËRORE PROGRAMET PËR
PËRSHTATJE STRUKTURORE" (2014). Theses and Dissertations. 2406.
https://knowledgecenter.ubt-uni.net/etd/2406

This Thesis is brought to you for free and open access by the Student Work at UBT Knowledge Center. It has been
accepted for inclusion in Theses and Dissertations by an authorized administrator of UBT Knowledge Center. For
more information, please contact knowledge.center@ubt-uni.net.

Fakulteti për Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

FONDI MONETAR NDËRKOMBËTAR DHE BANKA BOTËRORE
PROGRAMET PËR PËRSHTATJE STRUKTURORE
Shkalla Bachelor

Petrit Mehmeti

Shtator / 2014
Prishtinë

Fakulteti për Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

Punim Diplome
Viti akademik 2011 – 2012

Petrit Mehmeti
FONDI MONETAR NDËRKOMBËTAR DHE BANKA BOTËRORE
PROGRAMET PËR PËRSHTATJE STRUKTURORE

Mentori: Prof. Feim Brava

Shtator / 2014

Ky punim është përpiluar dhe dorëzuar në përmbushjen e kërkesave të
pjesshme për Shkallën Bachelor

Punim Diplome

Shtator 2014

ABSTRAKT
Fondet financuese për vendet në zhvillim sot shoqërohen nga e ashtuquajtura "Programe
për përshtatje strukturore" (SAPs) të imponuara nga FMN dhe Banka Botërore, që konsistojnë në
reforma të politikave ekonomike për vendet që i’u nënshtrohen këtyre fondeve, në mënyrë që të
jenë të ligjshëm për kredi. Ndikimi i këtyre “kredive rregulluese” janë kritikuar gjerësisht për
shkak të efekteve negative të vërejtura.
Çështja kryesore që shtrohet në këtë punim është ajo se: A është Fondi Monetar
Ndërkombëtar dhe Banka Botërore instrument që siguron një stabilitet ekonomiko-financiar në
rrafshin global duke përfshirë një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik të shteteve sovrane.
Qëllimi i këtij punimi është hetimi në thellësi i asaj se pse këto programe të përshtatjes
nuk kanë dhënë rezultatet e pritura. Ekzistojnë disa konsekuenca të padëshirueshme gjatë
zbatimit të SAP që kanë një efekt pengues në rritjen ekonomike. Këto, së bashku me kontekstin e
komplikuar në të cilin FMN-ja dhe Banka Botërore vepron mund të shihen si shpjegim për
përvojat e hidhura.
Qëllimi tjetër i këtij punimi është të paraqes organizimin e FMN dhe Bankës Botërore me
shqyrtim të veçantë mënyrën e votimit në këto institucione që siguron stabilitetin financiar të
shteteve dhe bashkëpunimin ekonomik ndërkombëtar, me anë të së cilave synohet të arrihet një
ngritje e mirëqenies ekonomike botërore.
Në fund do të trajtohet rasti i Kosovës. Në vija të trasha do të përshkruaj pëfitimet nga
anëtarësimi i sajë në këto institucione financiare si dhe rolin e tyre në raport me zhvillimin e
vendit.
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FJALORI I TERMAVE
FMN – Fondi Monetar Ndërkombëtar
BB – Banka Botërore
SAP – Structural Adjustment Programs
OKB – Organizata e Kombeve të Bashkuara
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HYRJE

Rritja ekonomike ka marrë një kthesë të re që nga fundi i Luftës së Dytë Botërore, për
shkak të globalizimit - rritjes së ndërvarësisë kur është fjala për ekonomi dhe politikë - zhvillimi
dhe rritja e vendeve në shkallë të lartë janë të prekura nga interesat e huaja dhe ato
transnacionale, disa prej të cilave kanë për qëllim të përmirësojnë gjendjen e vendeve në
zhvillim dhe banorëve të tyre. Dy institucionet kryesore, që punojnë për këtë, janë "Fondi
Monetar Ndërkombëtar" (FMN) dhe Banka Botërore (BB), së bashku të quajtura Institucionet e
Bretton Woods. Ato veprojnë duke reformuar strukturën ekonomike të vendeve që janë nën
kujdesin e tyre duke kërkuar implementimin e politikave të -tregut të hapur- në përputhje me
teorinë ekonomike neo-klasike dhe neo-liberale. Disa reforma janë të domosdoshme para se të
aplikohet për anëtarësim në këto institucione, dhe disa reforma, si kushte që duhet të plotësohen
në mënyrë që të fitojnë kredi. Këto reforma janë përmbledhur në atë që quhet "Programi për
përshtatje strukturore" (SAP) me qëllim të krijimit të një mjedisi më të dobishëm për investime
dhe rrjedhimisht ofron zhvillim duke tërhequr kapitalin që u nevojitet vendeve me kapital
relativisht të ulët.
Kohëve të fundit përmirësimi më i madh sa i përket zbutjes së varfërisë ka ndodhur në
Kinë, një vend relativisht i lirë nga ndërhyrjet e FMN-së dhe Bankës Botërore dhe që zbaton
politika të ndryshme ekonomike. Duke pasur këtë parasysh nuk është për t'u habitur se diskutimi
rreth asaj se si duhet ballafaquar më së miri me varfërinë, dhe në qoftë se SAPs janë mënyra për
të realizuar këtë, ende mbetet një polemikë e madhe rreth mendimeve të ndryshme, të shprehura
nga ekspertë dhe interesa të ndryshëm. Institucionet e Bretton Woods kanë sot 186 vendeanëtare, dhe ndikimi i tyre në mirëqenien e jetës së banorëve të tyre është i madh.
SAPs për fat të keq nuk kanë qenë në gjendje të japin efektet e parapara në rritjen
ekonomike dhe zbutjen e varfërisë. Në fakt në shumë raste, kanë pasur ndikim të kundërt me atë
që janë përpjekur për të arsyetuar zbatimin e tyre, me efekte rrënuese kryesisht në nivelin social.
Ky këndvështrim edhe pse nuk ndërlidhet plotësisht me FMN-në, dhe Bankën Botërore, do të
jetë një supozim themelor për këtë punim, dhe do të mundohem të sqaroj se pse është ende e

1

Punim Diplome

Shtator 2014

diskutueshme1. Ky punim do të përmbajë një përshkrim më të përgjithësuar të SAPs dhe përvoja
të ndryshme.
Qëllimi i këtij punimi do të jetë studimi i teorisë në lidhje me SAPs të përdorura nga
FMN dhe Banka Botërore në përpjekjet e tyre kundër varfërisë. Duke eksploruar këtë tezë
shpresojë se do të jemi në gjendje për të kuptuar vështirësitë e përjetuara kur është fjala për
zbutjen e varfërisë.

1

Në raportet dhe studimet e publikuara nga FMN dhe Banka Botërore, pranohet se rritja nuk ka arritur nivelet e
pritura dhe se ka pasur një përkeqësim të kushteve të jetesës për një numër të madh të njerëzve, por ende
pretendohet se ndërhyrjet kanë qenë kryesisht të dobishme, dhe se ende mund të priten zhvillime pozitive.
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SHQYRTIMI I LITERATURËS
Teza dhe materiali që përmban ky punim bazohet në literaturë të gjerë teorike dhe

vrojtime praktike. Duke qenë temë shumë e rrahur, pasuria e literaturës ka qenë e
konsiderueshme duke më mundësuar që të mbështetem në burime të shumta dhe të
shumëllojshme.
Kam shfrytëzuar si baze literature publikime të rëndësishme nga institucione prestigjoze,
siç janë Banka Botërore apo Fondi Monetar Ndërkombëtar, të njohura globalisht për seriozitetin
dhe shumëllojshmërinë e materialeve kërkimore. Kanë përbërë interes për mua edhe publikimet e
shumta zyrtare nga bankat qëndrore dhe vëmendje e veçantë u është kushtuar komenteve dhe
trajtimeve të figurave shumë të rëndësishme të qarqeve ekonomike.
Çdo lloj analize e bërë mbi këtë literaturë të gjerë, përmban idetë dhe mendimet e
autorëve, strukturuar sipas dëshirës së përbashkët. Pa diskutim që punimi ka edhe kufizimet e
veta, diktuar nga fakti se janë prekur ato çështje që janë konsideruar më të rëndësishmet. Jam i
ndërgjegjshëm se ka vend për zgjerime dhe përmirësime të mëtejshme,
Literatura përshkruan mendime të ndryshme lidhur me atë se si të përmirësohen kushtet e
jetesës sa më mire brenda vendeve në zhvillim, nëse SAPs është alternativa më e mirë dhe nëse
ato do të mund të dizajnoheshin në mënyrë sa më të dobishme. Sot ka më pak polemika lidhur
me efektet apo ndikimet negative sociale që rezultojnë nga rregullimet-përshtatjet edhe pse
shkaku është ende në diskutim. Këtu do të paraqes literaturën që përdoret më së shpeshti si dhe
bindjet që mbështesin.
Ato me qëndrimin më optimist ndaj SAPs kanë tendencë për të theksuar optimizëm për
një efekt pozitiv më afat-gjatë, rritje të industrisë dhe produktivitetit në vendet në zhvillim.
Zhvillimi negativ është konsideruar të jetë për shkak të mungesës së angazhimit në implementim
dhe korrupsionit brenda vendeve në zhvillim ose rrethana të tjera të pafavorshme, një studim i
publikuar nga Banka Botërore thotë se:
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“Rritja e zhgënjimit total në Afrikë vjen nga mungesa e reformave të qëndrueshme, jo
nga dështimi i vetë reformave”
“Ekziston një kërcënim real që grupet elitare që janë më të artikuluar dhe më të
avanacuar në vendet Afrikane të parandalojnë rishpërndarjen e përfitimeve që rrjedhin nga të
varfërit”2
Gjetjet nga ky publikim janë diskutuar më tutje dhe janë kontestuar, për shembull në një
përmbledhje nga një studim të përpiluar nga Ardeshir Sepehri ai thekson:
“Raporti në mënyrë selektive përdorë të dhëna për të vërtetuar se përshtatja është duke
funksionuar… Një ri-vlerësim i të dhënave të vetë raportit sugjeron se ka prova të mjaftueshme
për të qenë të shqetësuar në lidhje me qëndrueshmërinë e rezultateve të përshtatjes. Pas shumë
viteve përvojë me kredi të përshtatur, normat e rritjes janë ende të ulëta, siç janë kursimet dhe
normat e investimeve - edhe për përshatësit e fortë.”3
Pjesa më e madhe e letërsisë optimiste buron nga dokumentet, hulumtime dhe botime të
tjera të FMN-së dhe Bankës Botërore, Ende ka edhe të tjerë që diskutojnë për progres në terma
shpresëdhënëse.
David Held4 dhe të tjerët e bëjnë të qartë se pika kryesore e mosmarrëveshjes qe i ndan
optimistët ka të bëjë me shpenzimet publike në arsim dhe shëndetësi. Përpjekja për të
minimizuar shpenzimet publike dhe ndërhyrjet e shtetit është e vendosur kundër rritjes së
produktivitetit të arritur nga një fuqi punëtore e shëndetshme dhe e kualifikuar.8
Kritikët theksojnë përkeqësimin e kushteve të jetesës, rritja dermuese e borxhit shkaktoi
dhe ndërtimin e një strukture të padrejtë duke krijuar dallim të qartë midis atyre vendeve që
konsumojnë dhe atyre që prodhojnë. Edhe aty ku ka pasur efekte pozitive në rritje, kanë përfituar
vetëm një elitë e vogël në vendet në zhvillim. Efekti i parashikuar i “rrjedhjes poshtë”5 nuk ka
ndodhur ende, ka pasur më tepër varfërim të gjendjes për shumicën e banorëve. Vincent A,
2

Banka Botërore (1994) Adjustment in Africa : reforms, results, and the road ahead, Volume 1: Oxford University
Press
3
Ardeshir Sepehri (1994) Back to the Future? A critical review of ‘Adjustment in Africa: Reforms, Results and the
Road ahead’. Review of African Political Economy No. 62:559-568
4
Held. D. (2005) Debating Globalization. Polity Press
5
Efektet e “Rrjedhjes poshtë” supozojnë që posa një pjesë e shoqërisë bëhet e pasur, ky efekt do të përhapet edhe
për ata me më pak fat.
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Gallagher6 shikon përtej vlerave instrumentale të rritjes ekonomike dhe fokusohet në ndikimet
sociale që rrjedhin nga implementimi i SAP. Ne gjithashtu mund të përfshijmë raportin e SAPRI7
në literaturën negative, është një bashkëpunim midis Bankës Botërore dhe organizatave të
shoqërisë civile që vlerësojnë ndikimet e SAPs, si ekonomike dhe sociale. është një bashkëpunim
midis Bankës Botërore dhe organizatave të shoqërisë civile që vlerësojnë ndikimet e SAPs, si
ekonomike ashtu edhe sociale.
M. Chossudovsky, një profesor në Universitetin e Otavës i speciaizuar në ekonominë e
zhvillimit, ka publikuar një libër8 që kam përdorur dhe cituar shpesh në këtë punim. Publikimi i
tij në mënyrë eksplicite trajton përshtatjet e ndryshme që përbëjnë SAPs dhe ndikimin e tyre në
vendet pritëse, dhe për këtë arsye ka qenë e dobishme për këtë punim. Kam përdorur gjithashtu
edhe publikime të tjera, që nuk janë përmendur këtu, për t'iu përgjigjur atyre pyetjeve që lindin
gjatë punës dhe për të gjetur informacion shtesë. Këto nuk janë të përfshira në literaturën
kryesore në këtë punim dhe për këtë arsye janë të referuara pa shpjegime të mëtejshme.

6

Gallagher V. A. (2006) The True Cost of Low Prices, The violence of Globalization. Orbis Books.
Structural Adjustment Participatory Review International Network (2004) Structural Adjustment: The SAPRI
Report: The Policy Roots of Economic Crisis, Poverty and Inequality. Zed Books.
8
Chossudovsky. M. (1997) The Globalisation of Poverty, Impacts of IMF and World Bank Reforms. Third World
Networks.
7

5
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DEKLARIMI I PROBLEMIT
Përgjatë viteve vendet në zhvillim kanë përjetuar jostabilitet ekonomik dhe vështirësi.

Shumë nga këto vende u goditën nga një krizë në fillim të viteve 1980, dhe përsëri në 90-së.
Problemi kryesor që këto vende po përballen është kriza e borxhit. Këto vende në masë të madhe
kanë huazuar nga kreditorët Perëndimor, që përfshin, bankat, vendet e zhvilluara, si institucionet
si FMN dhe Banka Botërore, dhe pastaj nuk ishin në gjendje ti shlyejnë këto kredi. Vendeve në
zhvillim u nevojiteshin këto kredi që të mbanin gjallë ekonomitë e tyre. Kreditorët japin kredi
për të financuar projektet zhvillimore me besimin se ato kredi do të gjenerojnë më shumë të
ardhura për vendin dhe për të ndihmuar në rritjen e ekonomisë, e cila përfundimisht do të çojë në
zvogëlimin e varësisë nga kreditë e huaja. Edhe pse shumë kritikë si Stigltz, J. (2000); Sobhan,
R. (1996); Loxely, J (1986) panë në praktikë se kreditë nuk ktheheshin në investime, dhe në
shumë vende në zhvillim u bënë një burim i rëndësishëm për financimin e konsumit actual. Për
më tepër, Cooke, B. (2003); Bird, G. dhe Milne, A. (1999) dhe George, S. (1988) vunë në dukje
se për shkak të korrupsionit të qeverive dhe aleatëve të tyre, si dhe të administratës publike, një
pjesë më e madhe e kredive shkojnë në xhepat e tyre në vend se të orientohen drejtë zhvillimit.
Qeveria merr kredi për çfarëdo projekti por shumë prej këtyre projekteve janë ose të
papërfunduara ose të pasuksesshme për të sjellë ndonjë të mirë. Kryesisht për këto arsye vendet
në zhvillim janë ende të varur nga kreditë e huaja dhe ky cikël duket të jetë i pafund.
Kur u japin kredi vendeve në zhvillim, kreditorët paraqesin shumë kushte. Këto
kushtëzime përfshijnë programe të reformave, të cilat janë të formuluara për të udhëhequr vendet
në zhvillim në rrugën drejt zhvillimit.
Duke punuar për zhvillimin e vendeve në zhvillim, FMN-ja dhe Banka Botërore japin
kredi për këto vende në rrethana dhe projekte të ndryshme. Banka Botërore njoftohet për
projektet, huazon të hollat për këto projekte me shpresën se ato do të çojnë në zhvillimin e
qëndrueshëm dhe uljen e varfërisë. Nga ana tjetër, roli kryesor i FMN-së është të reduktojë
hendekun mes bilancit dhe pagesave, të zbusë varfërinë, të rrit e punësimin, në mënyrë që të
nxisë zhvillim më të shpejtë ekonomik. Kreditë e FMN-së dhe Bankës Botërore janë të
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përcaktuara nga reforma dhe kushtëzimet. Zbatimi i këtyre reformave dhe përmbushja e kushteve
janë shumë të rëndësishme për vendet në zhvillim, pasi ato jo vetëm që sigurojnë marrjen e
kredive, por edhe vendet tjera të zhvilluara dhe institutet financiare monitorojnë dhe vlerësojnë
implementimin para se të miratojnë kredi për vendet në zhvillim.
Programi i reformave dhe kushtëzimeve të Bankës Botërore dhe FMN-së janë të njohur si
"Programe për përshtatje strukturore" (SAP). Programet për përshtatje strukturore kërkojnë që në
këmbim të kredive të orientuara drejt rritjes një vend duhet të pranojë një paketë reformash që
përfshijnë - liberalizimin e importeve, privatizimin e industrive shtetërore, privatizim të plotë të
pronës së tokave etj. Programet e reformave të FMN-së dhe Bankës Botërore janë vlerësuar
shumë në arritjen e stabilitetit në Amerikën Latine dhe vendet e Azisë Juglindore gjatë krizës
ekonomike në fillim të viteve 90.
Programi i reformës gjithashtu është kritikuar shumë nga qarqe të ndryshme, punëtorë
dhe udhëheqës politikë, duke pohuar se me programet e reformave FMN-ja dhe Banka Botërore
më shumë kujdesen për interesat e vendeve të zhvilluara në dëm të vendeve në zhvillim.
Kushtëzime të ndryshme të programit të përshtatjes strukturore gjithashtu janë kritikuar nga
kritikët; ata kanë vërejtur se shumë prej kushtëzimeve nuk ishin të orientuara drejt zhvillimit, Për
shembull, FMN-ja dhe Banka Botërore kanë përcaktuar liberalizimin e tregjeve financiare, por
shumë nga vendet në zhvillim nuk kanë as ambient të përshtatshëm për ta zbatuar atë. Në këtë
kontekst, Chang, H. (1998) ka thënë, "suksesi i tregjeve të liberalizuara financiare varet nga
parakushtet e shumta, shumë prej të cilave nuk janë të pranishëm në vendet në zhvillim dhe nuk
mund të zbatohen lehtë"
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METODOLOGJIA
Që të kuptojmë se pse strategjitë e përdorura nga FMN dhe Banka Botërore kanë dështuar

për të dhënë rezultate të pritura në lidhje me zbutjen e varfërisë, dhe rritja ekonomike synon këtë,
duhet të përshkruajmë më qartë këto strategji. Secilit vend nën tutelën e tyre u kerkohet të
ndërmarrin një sërë reformash ekonomike, edhe pse këto reforma janë të formuluara në mënyrë
individuale sipas rrethanave dhe specifikave të secilit vend, tetntohet që të ketë sa më pak
dallime midis tyre. Këto reforma të përpiluara në “Konsensusin e Washingtonit”9, të gjitha e
kanë origjinën nga disiplinat neo-klasike dhe neo-liberale10 të ekonomisë, dhe do të përshkruhen
duke përdorur këto kritere për të theksuar efektet si pozitive edhe ato negative, nën seksionin
"Programet për përshtatje strukturore". Efektet në aspektin ekonomik dhe pasojat në aspektin
shoqërorë do të shqyrtohen siç janë të përshkruara në literaturen e përdorur.
Në fund gjithashtu do të shqyrtojë edhe shpjegime tjera në mënyrë që të përcaktojmë
arsyen e ecurisë apo performancës së vërejtur me ndihmën e gjetjeve në seksionin e SAP dhe
shpjegime tjera që nuk determinohen nga përmbajtja e SAPs por më tepër ndërlidhen me
zbatimin e tyre, si zbatimi i reformave dhe korrupsioni. Këto do të diskutohen para se të arrijmë
në konkluzione.
Të dhënat e përdorura kryesisht direkt apo indirekt e kanë origjinën ose nga Banka
Botërore ose nga baza e të dhënave të Kombeve të Bashkuara (KB). Për pjesën teorike të punës
do të shfrytëzohen botime, libra dhe artikuj, të orientuara në shkencë dhe hulumtime që do të
përshkruhen në shqyrtim të literaturës.

9

Termi " Konsensusi i Washingtonit" përshkruan paketën standarde të reformave e përcaktuar për vendet që kanë
nevojë për ndihmë të përshtatjes, nga institucionet me bazë në Washington si FMN dhe Banka Botërore.
10
Neo-liberalizmi ende nuk është përkufizuar përgjithësisht. Ajo shihet si një ideologji që pretendon se progresi
shoqëror është rezultat i rritjes ekonomike. Që nga viti 1990 është përdorur për liberalizmin e tregut global dhe
politikat e tregtisë së lire.
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4.1 Problemet në lidhje me metodologjinë
Do të ishte e mangësi që të supozojmë se të gjitha vendet kanë mundësi, vullnet dhe janë
të gatshme për të zbatuar plotësisht të gjitha reformat nga SAPs. Nëse një vend heziton që të
kalojë në përshtatjet e rekomanduara, atëherë nuk do të ishte korrekte që të përshkruajmë
zhvillimin e këtyre përshtatjeve. Kjo do të theksohet dhe do të merret në konsideratë në analizë
si një faktor i mundshëm.
Vështirësitë e hasura gjatë vlerësimit se çfarë ndikimi ka përputhshmëria e
variacioneve në rritje ekonomike, janë të lidhura me mungesën e të dhënave të disponueshme.
Gjithashtu duhet të kemi parasysh se do të ishte e padrejtë të presim që të gjitha reformat
të kenë efekt të ngjashëm në performancë sa i përket të qenit qoftë pozitiv apo negativ. Përderisa
disa reforma mund të jenë të dobishme, disa tjera mund të kenë ndikim të kundërt. Duke mos
marrë këtë për bazë duke bërë diferencime mes reformave brenda një studimi, mund të prodhojë
një marrëdhënie të rreme mes pajtueshmërisë së përgjithshme dhe rritjes ekonomike. Një analizë
e ndërtuar duke u bazuar në këtë do të ishte një indikacion i vlefshëm jo vetëm se si
përputhshmëria me SAP ndikon në rritje, por edhe të ecurisë së reformave të ndryshme brenda
SAP. Akoma SAPS janë të përshkruara si një paketë, dhe nëse e trajtojmë në këtë mënyrë do të
ndihmonte të kuptojmë se si përpuethshmëria është e ndërlidhur me rritjen.

9
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PREZANTIMI I FMN-së DHE BANKËS BOTËRORE

Fondi Monetar Ndërkombëtar

5.1.1 Historiku
Gjatë viteve të ’30-ta në gjithë botën mbizotëroi një krizë e madhe ekonomike,
financiare, sociale edhe politike. Pra, shumica e shteteve të asaj kohe duke përfshirë sidomos
Britaninë e Madhe, e cila në një mënyrë ishte një kampione e monopolit dhe koncentrimit të
kapitalit global. Kjo periudhë përveç që do mbahet në mend përmes recesionit dhe krizës së
madhe sociale, pra një varfërie të skajshme dhe tejet kërcënuese për gjithë kontinentin e Evropës,
do mbahet ne mend edhe me një fenomen që ishte i veçantë dhe i paparë ndonjëherë në analet
ekonomike e sociale të vendeve perëndimore, ku disa nga këto vende qenë kërcënuar edhe
fizikisht, kurse disa tjera u detyruan të eliminojnë valutat e tyre nga tregu i këmbimit, kurse disa
tjera sidomos u detyruan që valutat e tyre i shitnin në bursën botërore nën vlerën faktike që ato e
posedonin.
Kjo situatë solli një sërë reperkusionesh dhe pasojash ekonomike për vendet e botës. Në
këtë drejtim u mbajtën një seri konferencash e takimesh ndërkombëtare në mënyrë që të gjendej
një zgjidhje për këtë gjendje emergjente dhe kolapse. Ideja në këto takime bilaterale ishte që të
gjurmohej mekanizmi i cili në një mënyrë do të arrinte të frenojë këtë kolaps dhe këtë katastrofë
sociale dhe ekonomike të vendeve dhe shteteve ekzistuese. Më në fund në vitin 1940 u arrit një
marrëveshje mes SHBA-ve dhe Britanisë së Madhe, ku Harry Dexter White dhe John Maynard
Keynes, propozuan formimin e një mekanizmi kontrollues financiar i cili do ta përcillte situatën
ekonomike dhe atë sociale në botë, gjë që u materializua me formimin e Fondit Monetar
Ndërkombëtar në qytetin Bretton Woods, New Hampshire, USA, më 22 korrik të vitit 1944 dhe
kishte 29 anëtarë në atë kohë, kurse Statuti i Fondit hyri në fuqi më 27. 12. 1945. Ndërsa vitet
kalonin gjithnjë e më shumë vende filluan ti bashkangjiten këtij institucioni.
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5.1.2 Qëllimet
Konferenca e Bretton Woods ka përcaktuar gjashtë qëllime për FMN-në. Këto qëllime,
sot mbeten parimet udhëzuese të FMN-së.
a) Të nxisë bashkëpunimin monetar ndërkombëtar nëpërmjet një institucioni të përhershëm
që ofron mekanizma për konsultim dhe bashkëpunim për problemet monetare
ndërkombëtare.
b) Të lehtësojë zgjerimin dhe rritjen e ekuilibruar të tregtisë ndërkombëtare, dhe kështu të
kontribuojë në promovimin dhe ruajtjen e niveleve të larta të punësimit dhe të ardhurave
reale dhe në zhvillimin e burimeve produktive të të gjithë anëtarëve, si objektiva parësore
të politikës ekonomike.
c) Të promovojë stabilitet në këmbim, të zhvillojë marrëdhënie të rregullta të këmbimit
midis anëtarëve.
d) Të ndihmojë në krijimin e një sistemi multilateral të pagesave në lidhje me transaksionet
korente midis anëtarëve dhe të eliminojë e kufizimet e këmbimit valutor që pengojnë
rritjen e tregtisë botërore.
e) Tu jap siguri anëtarëve duke ofruar burimet e përgjithshme të FMN-së përkohësisht në
dispozicion të tyre, nën mbrojtje adekuate, kështu duke u ofruar atyre mundësi t'i
korrigjojnë problemet me bilancin e tyre të pagesave pa përdorur masa që janë
destruktive për zhvillimin kombëtar apo ndërkombëtar.
f) Të shkurtojë kohëzgjatjen dhe të zvogëlojë shkallën e desekuilibrit në bilancet
ndërkombëtare të pagesave të anëtarëve.
5.1.3 Si funksionon FMN-ja
Për momentin FMN ka 188 vende anëtare. Për t'u bërë anëtarë duhet të aplikohet dhe
anëtarët e tjerë duhet ta miratojnë. Çdo anëtari i caktohet një kuotë, e cila bazohet në madhësinë
relative të anëtarit që ka në ekonominë botërore. Kuota përcakton marrëdhëniet në mes të vendit
dhe FMN-së dhe përfshinë: abonimin, fuqinë votuese, qasjen në financa dhe alokimet e SDR-
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ve 11 . Kuotat vazhdimisht nëse është e nevojshme rishikohen dhe ndryshohen varësisht nga
rrethanat ekonomike. Abonimi nënkupton shumën maksimale të burimeve financiare që secili
vend anëtar duhet ti paguajë FMN-së. 75% e shumës mund të paguhet në monedhën e vendeve
që abonohen, ndërsa pjesa tjetër prej 25% duhet të paguhet në monedhën e vet FMN-së (SDR)
ose në monedha të pranuara gjerësisht. Qasja në financimin e shteteve, pra se sa mund të merret
hua nga FMN-ja, varet nga shuma e përqindjes së caktuar të kuotës që shteti anëtar i paguan për
të hyrë në FMN. Përqindja varet nga lloji i kredisë. Të drejtat speciale të tërheqjes (SDR),
veprojnë si rezervë e kursit të huaj të këmbimit dhe janë në fakt shuma e monedhave të shteteve
anëtare të FMN-së. SDR-të mund të shkëmbehen vetëm me Euro, Dollarë Amerikanë, Funta
Britanike apo Jen Japonez.
Shumica e njerëzve e njohin FMN-në si institucion që jep hua vetëm vendeve me
probleme ekonomike, por kjo është vetëm një nga aktivitetet e sajë. Siç u tha më herët FMN-ja
angazhohet për bashkëpunim monetar ndërkombëtar, regjim të qëndrueshëm të kursit të
këmbimit, përpiqet të ndihmojë në rritjen ekonomike, dhe u jep kredi shteteve anëtare për të
reduktuar varfërinë dhe i ndihmon ato vende që kanë probleme me bilancin e pagesave. Ata
përdorin disa mjete për të arritur këtë. Para së gjithash ata u japin këshilla qeverive dhe bankave
qendrore në lidhje me trendet ekonomike dhe përvojat e vendeve tjera për të parandaluar
probleme të mundshme. Kjo është e njohur edhe si mbikqyrje bilaterale dhe multilaterale. Për të
qenë në gjendje të japin këshilla ata bëjnë shumë kërkime, statistika dhe parashikime ekonomike
të bazuara në gjithë informacionet e siguruara nga shtetet anëtare dhe institucionet e tjera. Ata
përpiqen të lehtësojnë rritjen ndërkombëtare të tregtisë duke siguruar vendeve informacione,
duke promovuar krijimin e vendeve të punës dhe zbutjen e varfërisë. Kjo e fundit realizohet duke
u dhënë kredi koncensionare vendeve në zhvillim, kredi të zakonshme vendeve me probleme
ekonomike dhe duke ofruar trajnime dhe asistencë teknike. Trajnimet dhe asistenca teknike ipen
në katër fusha kryesore: politika fiskale dhe menaxhment, politika monetare dhe financiare,
legjislacion ekonomik dhe financiar, dhe menaxhim dhe përmirësim të të dhënave statistikore.
Fokusi kryesor këtu do të jetë në programet e kreditimit për vendet në zhvillim.

11

The Special Drawing Right (SDR) është reserve e pasurisë ndërkombëtare me kamatë e krijuar nga FMN-ja në
vitin 1969 për të plotësuar rezervat tjera të pasurise të vendeve anëtare.
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5.1.4 Kreditimi
Sipas FMN-së qëllimi i kreditimit është “Për tu dhënë siguri anëtarëve duke i vënë
burimet e përgjithshme të Fondit përkohësisht në dispozicion të tyre nën mbrojtje adekuate, duke
u ofruar atyre mundësi për të korrigjuar bilancin e tyre të pagesave pa përdorur masa të
dëmshme për prosperitetin kombëtar apo ndërkombëtar."12
Çdo vend anëtar që ka vështirësi në bilancin e pagesave, nuk është në gjendje të paguaj
faturat ndërkombëtare ose përballet me probleme të stabilitetit ekonomik mund të kërkojë nga
FMN kredi vetëm nëse shteti nuk është në gjendje për të gjetur financime të mjaftueshme me
kushte të volitshme në tregjet e kapitalit. FMN-ja ka dy lloje të ndryshme të kredive. Kredi të
zakonshme, që është projektuar për të rivendosur stabilitetin makroekonomik, rezervat
ndërkombëtare dhe faktorë të tjerë të nevojshëm për të nxitur përsëri rritjen. Kjo nuk aplikohet
vetëm për vendet e varfëra, por çdo vend anëtar mund të kërkojë atë. E dyta është kredi
koncesionale, e cila është projektuar të ndihmojë vendet me të ardhura të ulëta për të zbutur
varfërinë dhe për të përmirësuar ekonomitë e tyre.
Lloji i kredive të FMN-së që u ofrohet vendeve të ndryshme ka ndryshuar shumë me
kalimin e kohës. Në fillim shumica e kredive kanë shkuar në vendet industriale, por pas krizës së
naftës në vitet 1970 shumë vende me të ardhura të ulëta dhe të mesme-të ulëta kishin nevojë për
kreditë e FMN-së. Gjatë viteve 1990 kreditë u zhvendosën në Evropën Lindore për ekonomitë në
zhvillim. Në vitin 2004 ka pasur një rënie të theksuar në kërkesat për kredi, shumë vende
shlyenin borgjet në vend se të kërkonin kredi, por kjo mori fund në vitin 2008. Filloi kriza
financiare dhe mbi 50 vende kërkuan ndihmë.
Pasi një vend kërkonte ndihmë, qeveria dhe FMN-ja do të diskutonin situatën dhe
problemet me të cilat përballej vendi, dhe bazuar në ato binin dakord për një program varësisht
nga qëllimet që ata donin ti arrinin dhe politikat që ata donin të përdornin për të forcuar
ekonominë. Zakonisht këto programe zgjasin për 3 vjet dhe çdo herë që vendi zbaton një prej
objektivaveapo qëllimeve ata marrin pjesën tjetër të kredisë. Nëse pas 3 vjetësh programi nuk
ishte i mjaftueshme ekziston mundësia që të fillohet me një program të ri.

12

http://www.imf.org/external/about/lending.htm
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Kur vendet kërkojnë kredi Marrëveshja Stand-By (SBA) përdoret shpesh herë. SBA
përdoret për të vende me të ardhura të mesme, të avancuara dhe ekonomitë në zhvillim me
qëllim të një përgjigje të shpejtë për të ndihmuar ata nga një krizë dhe rivendosjen e rritjes
ekonomike. SBA zakonisht zgjat 12-24 deri në maksimum 36 muaj. Qasja që një vend ka në
burimet financiare të FMN-së varet nga historiku i tyre me FMN-në, kapaciteti për të shlyer
detyrimet dhe shuma financiare e nevojshme. Para se anëtari të merr fondet që i duhen, duhet të
bien dakord për zgjidhjen e problemeve që ka shkaktuar nevojën për ndihmë financiare. Këto
marrëveshje shkruhen në “Dokumentin e Qëllimit” dhe FMN-ja do të kontrollojë periodikisht
progresin e vendit. Ata e bëjnë këtë sipas kontrollit sasior p.sh. objektivat për rezervat dhe
deficitin qeveritarë, me masa strukturore dhe rishikime të shpeshta, nëse është e nevojshme mund
të modifikojnë objektivat. Shlyerja e kredisë duhet të bëhet nga 3,25-5 vjet pas datës së
rimbursimit. Norma e interesit që FMN-ja aplikon është më e ulët se norma e interesit të tregut,
por gjithsesi është e ndërlidhur me të.

5.1.5 Bashkëpunimi me institucionet e tjera
Për të arritur qëllimet e saj FMN bashkëpunonë me Bankën Botërore, Oganizatën
Botërore të Tregtisë (OBT), agjencitë e OKB-së, G-20, bankat rajonale të zhvillimit, si dhe disa
institute kërkimore dhe mediat. Fakti se të gjitha këto organizata dhe institucione janë të
specializuar në fusha të ndryshme e bën më të lehtë bashkëpunimin. FMN dhe OBT punojnë së
bashku në fushën e tregtisë, borxhit dhe financave. Gjithashtu informacionet rreth bilancit të
pagesave janë të rëndësishme për OBT-në, sepse kjo përcakton pjesërisht kufizimet e tregtisë që
OBT impononë. FMN-ja dhe OKB-ja marrin pjesë në takime të përbashkëta dhe punojnë së
bashku në disa fusha. FMN iu ka bashkangjitur disa programeve të OKB-së si fondi për fëmijë,
Programin Botërorë të Ushqimit dhe programin e mjedisit. Së bashku me G-20 ata përpiqen të
nxisin rritjen ekonomike. FMN u ofron atyre analiza mbi gjendjen globale ekonomike dhe se si
G-20 mund të arrijnë qëllimet e tyre.
Akteri kryesor me të cilën FMN bashkëpunon Banka Botërore. Edhe pse ato ndryshojnë
shumë mund ta plotësojnë lehtë njëra-tjetrën. Ato jo vetëm që plotësojnë njëra-tjetrën, por
gjithashtu kanë nevojë për njëra-tjetrën derisa ndihmojnë vendet. Nëse një vend kërkon ndihmë
dhe FMN-ja ofron kredi dhe arrin të përmirësojë bilancin e pagesave, qëndrueshmërinë e kursit
14
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të këmbimit, etj në nivel të përsosur, por situata në vend vazhdon të jetë akoma keq sa i përket
infrastrukturës, sistemit të ujitjes, teknologjisë së prodhimit, energjisë, etj. atëherë programi nuk
ka shumë përdorim. Nëse Banka Botërore arrin të përmirësojë kushtet e jetesës, kushtet sanitare,
sistemin shëndetësorë, infrastrukturën etj. por sistemi i këmbimit ndërkombëtare thjesht nuk
funksionon, atëherë vendi është i destinuar për të mbajtur statusin e vendit me të ardhura të ulëta
dhe me një ekonomi të brishtë.

5.1.6 Kritikat për FMN-në
Jo të gjithë e vlerësojnë FMN-në dhe mënyrën se si ata punojnë. Kritikat më të mëdha
kanë të bëjnë me fuqinë votuese. Fuqia e votimit bazohet në shumën që një vend paguan për
FMN-në dhe jo në bazë të popullsisë. Sipas kritikëve, ata i shërbejnë interesave të vendeve më të
fuqishme perëndimore. Kritikat tjera ndërlidhen me ofrimin e kredive. Së pari duhet për të
aplikuar për kredi, dhe FMN-ja nuk do ofrojë ndihmë. Kur të merret kredija FMN paraqet shumë
kufizime dhe kushte për atë kredi që duhet të përfillen. Ata gjithashtu thonë se këto kushte nuk i
kanë ndihmuar me të vërtetë vendet, por vetëm u kanë shërbyer korporatave të mëdha për të
shfrytëzuar mundësi të reja, punëtorë dhe burimet natyrore. Ekziston edhe një kritikë e madhe
për sulm neoliberal, neoliberalizmi "ka të bëjë me politikat dhe proceset ku një grup i afërm i
interesave private janë të lejuara për të kontrolluar sa më shumë të jetë e mundur jetën shoqërore
në mënyrë që të maksimizojnë fitimin personal". Ata nuk e akuzojnë FMN-në se e bëjnë këtë,
por ata akuzojnë FMN-në se i shërbejnë shumë kompanive që e bëjnë këtë. Arsyeja e tyre:
karakteristikë e neoliberalizmit është liberalizimi që nënkupton më pak ndërhyrje të qeverisë në
ekonomi, dhe kjo është pikërisht ajo që e bën FMN-ja në të gjitha programet e veta në vendet të
cilëve u ka ofruar kredi.

5.2 Banka Botërore
5.2.1 Historiku
Gjithashtu edhe Banka Botërore është themeluar në vitin 1944 në Bretton Woods.
Objektivat e Bankës Botërore vendosura nga Bretton Woods janë: nxitja e zhvillimit,
promovimit të investimeve private, promovimi i zgjerimit të shkëmbimeve ndërkombëtare dhe
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përkrahja financiare për projekte më urgjente dhe të dobishme. Të gjitha këto bashkohen në një
objektiv kryesor, rindërtimi dhe rikonstruim. Kjo ishte një nevojë urgjente menjëherë pas Luftës
së Dytë Botërore. Kredia e tyre e parë, u dha në Francë për rindërtimin vendit pas luftës.
Projektet e Bankës Botërore janë të bazuara në kontrata afatgjata dhe objektivat e sajë ndryshuan
përgjatë viteve. Fokusi i sotëm është kryesisht i orientuar në zvogëlimin e varfërisë.
Gjatë viteve fokusi kryesor i projekteve ka ndryshuar shumë. Filloi me problemet e
borxheve dhe problemet makroekonomike dhe përfundoi me probleme sociale dhe mjedisore. Të
dy periudhat ishin të ndërthurura me projekte që kishin të bëjnë me fatkeqësitë natyrore dhe
ndihmë humanitare. Ja disa shembuj: Në vitin 1950 ata investuan në rindërtimin dhe
modernizimin e industrisë së çelikut në Luksemburg, Francë dhe Belgjikë. Në vitin 1964 një sasi
emadhe parash u dha për të zhvillimin e rrjeteve hekurudhore. Në vitin 2000 ata filluan
reduktimin e programit për ndihma dhe nga atëherë e kanë ulur atë me 19%. Projektet periodike
janë programet e ujit, programe bujqësore dhe programet e ushqimit në vitet 1948, 1960 1974,
1971, 1973; 1985 dhe 2008.

5.2.2 Qëllimet
Që nga viti 2000, Banka Botërore ka qenë e përkushtuar të ndihmojë zbatimin e Objektivave të
Zhvillimit të Mijëvjeçarit (MDGs), hartuar nga Kombet e Bashkuara në Samitin Botëror të
Mijëvjeçarit. Qëllimet janë si më poshtë:
1. Çrrënjosja e urisë dhe varfërisë ekstreme.
2. Arritja universale e edukimit bazik.
3. Promovimi i barazisë gjinore dhe fuqizimi i grave.
4. Zvogëlimi i vdekshmërisë së posalindurve.
5. Përmirësimi i shëndetit të nënave.
6. Luftimi i HIV/AIDS, malaries dhe sëmundjeve të tjera.
7. Sigurimi i qëndrueshmërisë mjedisore.
8. Rritja e partneritetit global për zhvillim.
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5.2.3 Si funksionon Banka Botërore
Banka Botërore përbëhet nga pesë institucione të ndryshme dhe të gjitha së bashku
angazhohen për të njëjtat objektiva. Së bashku, këto pesë organizata financiare përbëjnë Grupin e
Bankës Botërore, gjegjësisht Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH),
Asiciacioni Ndërkombëtarë për Zhvillimit (IDA), Korporata Ndërkombëtare Financiare (IFC),
Agjencia Shumëpalëshe për Garantimin e Investimeve (MIGA), dhe Qendra Ndërkombëtare për
Zgjidhjen e Kontesteve të Investimeve (ICSID). IBRD siguron kredi për qeveritë dhe vendet me
të ardhura të ulëta dhe mesatare. IDA e themeluar në vitin 1960 ofron kredi pa interes qeverive të
vendeve më të varfëra. IFC jep kredi, kapital dhe asistencë teknike për të forcuar dhe për të
nxitur investimet në sektorin privat në vendet në zhvillim. MIGA ofron garanci për investitorët
në vendet në zhvillim kundër rreziqeve jo-komerciale. ICSID e themeluar në vitin 1966 siguron
mjedise ndërkombëtare për pajtim dhe arbitrazh të kontesteve që kanë të bëjnë me investime
(Banka Botërore, 2013).
Lufta kundër varfërisë dhe përmirësimi i standardit jetësor në vendet në zhvillimin dhe
vendet me të ardhura të ulëta janë objektivat kryesorë të Bankës Botërore. Aktualisht janë të
përfshirë në 1800 projekte në sektorë dhe vende të ndryshme. Veprimet më të zakonshme dhe të
rëndësishme që Banka Botërore përfshinë në këto projekte janë: financimi në arsim, lufta kundër
HIV dhe AIDS, financimi i furnizimit me ujë, financimi në sanitari, dhe financimi në luftën
kundër korrupcionit.
5.2.4 Kreditimi
Burimet që ka në dispozicion Banka Botërore për reduktimin e varfërisë mund të merren
në formë të kredive ose ato mund të jenë shërbime këshillimore ose asistencë për ndërtimin e
kapaciteteve teknike. Shuma kredisë varet nga objektivat e zhvillimit, rezultatet,performanca e
vendit specifik dhe plani i zbatimit.
5.2.5 Bashkëpunimi me institucionet e tjera
Sikurse FMN, edhe Banka Botërore bashkëpunon me shumë institucione të tjera
ndërkombëtare, shoqërinë civile dhe donatorët, si në nivel rajonal dhe global. Banka Botërore
punon së bashku me Bankat Shumëpalëshe për Zhvillim në të gjitha kontinentet, ato u ofrojnë
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vendeve në zhvillimi këshilla profesionale dhe mbështetje financiare. Përveç këtyre bankave të
mëdha ato bashkëpunojnë me institucione shumëpalëshe financiare si Banka Evropiane për
Investime dhe OPEC, Fondi Ndërkombëtar për Zhvillim dhe disa banka të vogla sub-rajonale që
janë të krijuara të përkrahin zhvillimin. Shumë asociacione zhvillimore të specializuara në fusha
të veçanta gjiithashtu kanë partneritet me Bankën Botërore. Një tjetë partner i madh janë Kombet
e Bashkuara. Ata kanë shumë takime që kanë të bëjnë me ndryshimet klimatike, zhvillimet
shoqërore dhe shtetet e dobëta dhe shkëmbejnë informacione për të realizuar projekte sa më të
suksesshme. Dhe natyrisht ato gjithashtu bashkëpunojnë me FMN-në.
Në vitin 2000 u vendosën Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit. Ky është partneritet
botëror në mes të një grupi të madh të organizatave. Ata miratuan shtatë objektiva për të
reduktuar analfabetizmin, urinë dhe varfërinë. Banka Botërore punon së bashku me shumë nga
këto organizata.

5.2.6 Kritikat për Bankën Botërore
Gjithashtu për Bankën Botërore janë ngritur disa kritika. Një prej tyre ka të bëjë me
përmirësimin e rritjes ekonomike. Problemi thonë se ka të bëjë me përkufizimin e rritjes
ekonomike, është e definuar sipas konceptev perëndimore dhe nuk marrin parasysh vlerat locale
dhe kulturore të vendeve jo-perëndimore. Një shembull është "Revolucioni i gjelbër" i referohet
industrializimit dhe përdorimit të madh të makinerive të shtrenjta, plehrave kimike dhe
kimikateve. Një tjetër kritikë ka të bëjë me hapjen e tregjeve të reja për vendet më të pasura në të
cilat i shesin të gjitha këto produkte të lartpërmendura.

5.3 Dallimet në mes të FMN-së dhe Bankës Botërore
Partneri kryesor me të cilëb FMN bashkëpunon Banka Botërore. Ato e plotësojnë njëratjetrën, por gjithashtu kanë edhe shumë ndryshime. Dy dallimet kryesore janë të bazuara në
objektivin e kredive dhe financimin e tyre. Si FMN ashtu edhe Banka Botërore u krijuan gjatë
Bretton Woods për të nxitur tregtinë ndërkombëtare dhe stabilitetin financiar, por FMN-ja është
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e fokusuar në periudha afatshkurtëra dhe stabilizim makroekonomik, përderisa Banka Botërore
është fokusuar në periudha afatgjate, zhvillimin dhe rregullimet strukturore për uljen e varfërisë.
Kreditë e FMN-së janë të dizajnuara për ndihmë në pagesën e importeve, stabilizimin e
valutave dhe rivendosjen e rritjes ekonomike. Kreditë e Bankës Botërore janë të dizajnuara për
projekte afatgjata si financimin e infrastrukturës, reformimin e sektorëve ekonomik dhe reforma
të gjera strukturore. Dallimi tjetër kryesor në mes këtyre dy institucioneve është se të gjitha
paratë që FMN ka në fondet e sajë vinë nga vendet anëtare (të paguara nga kuota e tyre kur ata
anëtarësohen), përderisa paratë që Banka Botërore ka në dispozicion vinë nga bankat e ndryshme
të të gjitha vendeve anëtare. Në fondet e Bankës Botërore nuk kontribuojnë vetëm bankat, pjesa
më e madhe sigurohet përmes angazhimit në kredi në tregun financiar dhe duke shitur bono,
fondet për kreditë koncensionare vijnë nga vendet donator. Për shkak se Banka Botërore siguron
shumicën e fondeve të saja nga tregu privat ajo ofron më lehtë kredi atyre që mund ti kthejë ato.
Objektivi kryesor i FMN-së nuk është të qenit institucion kreditimi siç është Banka
Botërore. Prioriteti kryesor i FMN-së është mbikëqyrja e sistemit monetar ndërkombëtar.
Përderisa Banka Botërore ofron kredi FMN-ja është më shumë angazhohet në sigurimin e
kredive. Maturimi i kredive të FMN-së zgjatë nga tre deri në pesë vjet përderisa maturimi për
kredi të Bankës Botërore nga 12 deri 15 vjet, ky dallim ndodhë edhe për shkak të qëllimeve të
ndryshme të kredive. Normat e interesit për kreditë që FMN aplikon janë pak më ulëta se sa
normat e tregut. Normat e Bankës Botërore për vendet me të ardhura të mesme dhe të larta janë
pakë mbi normën e tregut, por normat e interesit për vendet me të ardhura të ulëta janë 0% dhe
ato kanë një maturitet 35 deri 40 vjet.
Një tjetër ndryshim mes këtyre dy institucioneve që ndërlidhet me qëllimet e tyre për
kredi, është edhe prioriteti apo fokusi që kanë për vendet. FMN-ja u ndihmon të gjitha vendeve
që janë anëtare, Banka Botërore e bën këtë gjithashtu, por u jep prioritet apo ka një fokus më të
madh për vendet në zhvillim. Për t'u bërë anëtarë i Bankës Botërore së pari duhet të jesh anëtarë i
FMN-së. Pasi që të dy këto insitucione kanë të njëjtat vende anëtare është më e lehtë për to të
bashkëpunojnë dhe të shkëmbejnë informata.
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5.4 Reformat brenda programeve të përshtatjes strukturore
"Përshtatja strukturore është një term i përdorur për të përshkruar, ndryshimet në nxitjen
politikave në marrëdhëniet ekonomike të vendeve me shoqërinë".13
Para se të aplikohet për kredi, një vend duhet të bëhet anëtarë i FMN-së. Në mënyrë që të
kualifikohet dhe përmbushë kushet e përcaktuara për kredi ose për të rinegociuar kreditë
ekzistuese vendi në fjalë ka për të ndërmarrë disa reforma politike dhe ekonomike. Këto reforma
janë përmbledhur në "Programin e përshtatjes strukturore" (SAP). Më poshtë kam përshkruar
reformat më thelbësore që përfshihen në SAP dhe teorinë që mbështet atë.
5.4.1 Liberalizimi i tregut
Tregtia e lirë midis vendeve ka për qëllim të mundësojë lehtësira në fushat ku mund të
arrihet efikasitet më i madh dhe në këtë mënyrë mund të arrihej rritje e produktivitetit. Do të
rritej mirëqenia e përgjithshme për të gjithë pjesëmarrësit pasi që duke shfrytëzuar tregjet mallrat
do të rishpërndaheshin, duke mundësuar që çdo vend të arrijë nivel më të lartë të konsumit. Kjo
nënkupton se kushtet e tregtisë vendosen duke u bazuar në koston relative të prodhimit të
mallrave dhe shërbimeve.
Shumë vende në zhvillim përdorin tarifat e eksportit në mënyrë që të ruajn mallrat që
janë të rëndësishme për popullatën ose për të mbrojtur industritë e caktuara dhe punonjësit e tyre.
Tarifat mbi eksportet mendohet të kenë efekt negativ duke dekurajuar zhvillimin natyror të
sektorit të eksporteve, duke çuar në një ndarje të gabuar të burimeve. Duke hequr tarifat, burimet
rilokohen në sektorët ku realizohet kthim më i lartë.
Tarifat e importit aplikohen për të dekurajuar popullsinë që të blejnë mallra të importuara
dhe në këtë mënyrë mbrojnë prodhimin vendas.
"Paradigma neo-liberale sugjeron se sistemi i taksave dhe subvencioneve është joefikas, dhe si i
tillë qasja që preferohet nga një program i përshtatjes strukturore është ai i uljes së taksave për

13

Sparr 1994.
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të rritur insentivat individuale dhe eliminimi i subvencioneve për të rritur efikasitetin nëpërmjet
konkurrencës më të madhe."14
Me eliminimin e tarifave dhe kuotave në importe, do të zvogëloheshin të hyrat nga
doganat, kështu që do të rritej deficiti buxhetor. Konkurrenca e ashpër e arritur nga çmimet më të
ulëta nga importet detyron industritë e brendshme të bëhen më efikase në mënyrë që të jenë në
gjendje të mbajnë hapin në raport me konkurrencën e re. Jo të gjitha firmat janë në gjendje të
përballojnë kushtet e reja dhe si rezultat shumë prej tyre detyrohen të largohen nga biznesi.
“Liberalizimi i tregtisë gjithmonë shpie në rënien e prodhimit të brendshëm (i drejtuar drejt
tregut të brendshëm)."15
Do të ketë një efekt të mëvonshëm negativ në punësim pasi firmat do të gjejnë veten të pa
aftë të konkurrojnë në kushtet e reja dhe me mallra bujqësore të subvencionuara nga jashtë.
Produktet e gatshme, që nuk do të prodhohen më brenda vendit do duhet të importohen, duke
rilokuar burimet që do të mund të përdoreshin pë rinovimin e borxhit.
Kushtet e tregtisë që rezultuan nga negociatat e OBT-së janë kritikuar si të padrejta, duke
favorizuar vendet e zhvilluara që ende mbajnë tarifat dhe kuotat16.

5.4.2 Zhvlerësimi i valutës
Zhvlerësimi i valutës nevojitet zakonisht para negociatave për ndihmë. Kursi i këmbimit
është parë si instrumenti më i rëndësishëm për reforma makro-ekonomike, duke ndikuar në
marrëdhëniet mes ofertës dhe kërkesës brenda një ekonomie17. Duke zhvlerësuar valutën e vet,
vendi shpreson të tërheq më shumë investime, duke ulur koston reale të prodhimit dhe punës.
Sektori i eksportit gjithashtu mendohet se përfiton nga çmimet më konkurruese në tregun
botëror.

14

Mohan, G. et al. (2000) f. 46.
Chossudovsky. M. (1997) f. 63.
16
Khor, M. et al (2007) WTO and the Global Trading System:Development Impacts and Reform Proposals, Third
World Network
17
Chossudovsky. M. (1997) f. 56.
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“Mbajtja në nivel të ulët e deficitit buxhetor, ndihmon në kontrollin e inflacionit dhe shmangien
e problemeve me bilancin të pagesave. Mbajtja e një normë reale të këmbimit ka efekt në rritje të
konkurrencës ndërkombëtare dhe në mbështetjen e monedhave konvertibile".18
Rezultati i menjëhershëm i zhvlerësimit të monedhës nënkupton rritje të çmimeve në
kuadër të çmimeve të brendshme të ushqimit, barnave dhe shumicën e inputeve për prodhim kur
tregu i përshtatet kushteve të reja19. Tendenca inflacioniste e shoqëruar me rritjen e çmimeve
frenohet duke përdorur kufizimet e ashpra në ofertën e parasë.
"Në thelb ideja qëndron në të ashtuquajturën 'monetarizëm', ku reduktimet në normën e rritjes së
ofertës së parasë rezulton në zvogëlimin e normës së rritjes së nivelit të çmimeve. Kjo teori është
miratuar nga shumë ekonomi të zhvilluara në fund të viteve 1970 dhe fillim të viteve 1980, por u
braktis shumë shpejt si një strategji madhore ekonomike për shkak të efekteve në zvogëlimin e
kërkesës aggregate dhe shfaqjen e mëvonshme të papunësisë masive. Megjithatë, prapë mbetet si
një instrument i rëndësishëm i politikave të programeve të përshtatjes strukturore."20
Pasi që krijimi i parave është i përmbajtur, ndërsa vlera relative e parave është
reduktuar, vlera totale e ofertës së parasë brenda një ekonomi do të reduktohet. Qëllimi i
tërheqjes së investimeve arrihet, për shkak të kostove të ulëta të prodhimit dhe punës, për
ata që investojnë. Ndryshimi në strukturën e kostos së industrive të caktuara, si rrjedhë e
zhvlerësimit të monedhës, lë bizneset të paafta të mbulojnë kostot e tyre. Kompanitë e
vogla dhe të mesme janë ato të cilat përballen më më së shumti me problemet pasi ato nuk
janë mjaftë të qëndrueshme për tu transformuar me ndryshimin e kushteve21.
Sektori i eksportit përfiton pasi që çmimet e ulëta rrisin konkurrencën. Fatkeqësisht
ky efekt pozitiv ka tendencë të të zvogëlohet pasi që disa vende në zhvillim në të njejtën
kohë u nënshtrohen këtyre reformave22. Kjo është elaboruar më shumë në seksionin e
analizës.

18

Worldbank, Adjustment in Africa, Oxford University Press, Washington 1994, f. 17.
Gallagher V. A. (2006) f.32.
20
Mohan, G. (2000) f. 49.
21
Structural Adjustment Participatory Review International Network (2004).
22
Chossudovsky. M. (1997) f. 56.
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5.4.3 Liberalizimi i tregjeve të brendshme
Rolet tradicionale të shtetit duhet të ndryshohen për të tërhequr dhe mbajtur investimet që
do të garantojë rritje dhe zhvillimi23. Eliminimi i pagave minimale do të lejojë pagat të vendosen
në nivel më efikas, ku oferta e punës plotëson kërkesën për fuqi punëtore. Fatkeqësisht, kjo
përfshin edhe heqjen e masave të caktuara të sigurisë për vendet e rrezikshme të punës dhe
trajtimin e kimikateve të dëmshme 24 , duke ulur më tej koston e prodhimit dhe tërheqjen e
investimeve. Liberalizimi i tregjeve të brendshme së bashku me liberalizimin e tregtisë gjithashtu
përfshin zvogëlimin e subvencioneve të implementuara për të mbrojtur sektorin e bujqësisë dhe
tregjet tjera që kërkojnë mbështetje. Justifikimi për heqjen e mbrojtjes është që vetëm ato tregje
që mund të mbështesin veten e tyre duhet të mbizotërojnë, ato që janë të paafta janë joefikase
dhe punonjësit dhe kapitali i tyre mund të shfrytëzohet më mirë diku tjetër.
Tregu i përcaktuar nga shkalla e pagave eshtë më i vogël se ajo e pësuar nga politikat
minimale të pagave, si pasojë e ofertës së lartë dhe kërkesës së ulët të punës. Investimet e reja
janë tërhequr kryesisht nga perspektiva e kostos së ulët të punës. Edhe pse kjo krijon mundësi
për punësim, kushtet e tyre përkeqësohen nga pagat e ulëta, orët e gjata të punës dhe heqja e
sindikatave dhe kufizimet e sigurisë nëpërmjet liberalizimit të tregjeve të brendshme.25
Fatkeqësisht nivelet e ulëta të pagave mbesin ashtu siç mbetet edhe shkalla e lartë e
papunësisë, pavarësisht rritjes së kapitalit. Rritja konkurrencën pas eliminimit të subvencioneve
dhe masave të tjera mbrojtëse lë shumë industri të paafta si dhe rrit më tutje nivelin e papunësisë
dhe konkurrencën për vende pune 26 . Synimi për të tërhequr investime arrihet, duke rritur
punësimin në tregjet konkurruese.

5.4.4 Buxhetet e balancuara
Përpjekja për të balancuar buxhetet bazohet në idenë se me shkurtimin e shpenzimeve
publike vendi do të performojë në mënyrë më efikase. Do të shpenzohen më pak burime në
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25
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biznese joefikase pasi që sektorë të ndryshëm do të privatizohen dhe do të detyrohen t’i
nënshtrohen konkurrencës. Kjo gjithashtu supozohet të ketë një efekt frenues në inflacion pasi që
qeveria ruan nga zgjerimi ofertën monetare duke marrë hua nga banka qendrore monedhë
vendase. Shkurtimet në shpenzime publike do mundësojnë gjithashtu burime të mjafueshme për
renovimin e borxhit, e cila është një parakusht për qëndrueshmëri afatgjatë27.
Një mënyrë për kontrollimin e deficitit buxhetor dhe lirimin e burimeve për renovimin e
borxhit është duke vendosur kufijtë e kostos në shpenzime, që do të kenë efekte kufizuese për
qeverinë.
"Shtetit nuk i lejohet më të mobilizojë burimet e veta për ndërtimin e infrastrukturës publike,
rrugëve dhe spitaleve, etj".28
Në vend të kësaj, investimet e nevojshme për infrastrukturë, si sociale edhe ekonomike,
bëhen nën "Programet e investimeve publike", të drejtuara nga Banka Botërore, për të arritur
efikasitet dhe shfrytëzim të plotë të burimeve. Ky program kërkon një proces të tenderimit
ndërkombëtar i cili tenton të ndajë menaxhimin dhe ekzekutimin e tërë projekteve tek firmat
ndërkombëtare, pasi që firmat e vogla vendase përjashtohen nga tenderimi, edhe pse puna
praktike zakonisht kryhet duke përdorur fuqi të lire punëtore. Rezultati i gjithë kësaj është se
projektet kryhen me një kosto shumë më të lartë se sa që është e nevojshme për zbatimin e tyre,
përderisa në të njëjtën kohë pengon zhvillimin e industrisë së brendshme të ndërtimit. Një pjesë e
madhe e parave të destinuara për zhvillim përfundon në administrimin e firmave ndërkombëtare
që marrin përsipër projektet para se të arrijnë qëllimin e synuar.
"Paratë nga kreditë të destinuara për projektet e infrastrukturës në masë të madhe "riciklohen"
në favor të kontraktuesve ndërkombëtarë”.29
Shkurtimet e shpenzimeve për arsim dhe shëndetësi kanë efekt të kundërt në nivelin
aftësive dhe produktivitetin e popullsisë. Një studim gjatë vlerësimit në lidhje me përparimin në
shkrim-lexim dhe shkallët e regjistrimit ka konkluduar se periudha nën SAP ka pasur efekt më
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pak të dëshirueshëm në këto pika, në krahasim me periudhat e mos-përshtatjes30. Ka pasur një
tendencë për të rritur numrin prezencës së nxënësve në shkolla për të arritur objektivat për
ndihmë, përderisa në të njëjtën kohë shkurtimet e shpenzimeve kanë detyruar shkollat të rrisin
madhësinë e klasave dhe të ulin numrin e mësuesve.
"Bllokimi i numrit të të diplomuarve nga kolegjet për trajnimin e mësuesve dhe rritja e numrit të
nxënësve për mësues janë kushte të qarta të sektorit social për rregullimin e kredive të Bankës
Botërore”.31
Pavarësisht nga kursimet në shpenzime, efektet afatgjata janë shqetësuese. Pjesa e
specializuar e popullates është konsideruar të jetë një përcaktues kryesor për rritje të
qëndrueshme afatgjatë.32
5.4.5 Përcaktimi i normave të interesit
Norma e interesit luan një rol shumë të rëndësishëm në përcaktimin e shumës së
investimeve në kuadër të një ekonomie. Një normë e lartë interesi ka mundësi të pengojë
investimet pasi që investitorët mund të përfitojnë nga alternativa të tjera duke përfituar nga
kthimi më i lartë nga kursimet dhe për shkak se kreditë për investime bëhen më të shtrenjta dhe
për këtë arsye sjellin më shumë rrezik. Kontrolli i ushtruar nga Banka Qendrore mbi normën e
interesit është konsideruar të jetë një nga mjetet kryesore të politikës monetare, për shkak të
efektit të saj në investime.
Normat e interesit të përcaktuara nga tregjet do të vendosen në një nivel në përputhje me
ndërveprimin e ofertës dhe kërkesës për kredi. Kjo do të jetë e dobishme pasi ajo pasqyron një
vlerë reale të investimeve, duke mundësuar shpërndarjen e burimeve vetëm në tregjet ku mund të
arrihet profit. Rritja e normave të interesit gjatë zbatimit të SAP, ka tendencë të ketë efekt
negativ për investimet në kuadër të ekonomisë, si dhe për prosperitetin e bizneseve të vogla dhe
të mesme. Për ato kompani të dobësuara tashmë nga zhvlerësimi i monedhës, rritja e interesit
mund të paraqes më shumë probleme se sa ato mund të përballen.
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"Megjithatë, mbajtja normave të larta të interesit apo ngritja e tyre do të shkaktonte falimentimin
e kompanive, rritjen e kredive të këqia për bankat, dobësimin e sistemit bankar, dhe uljne e
kërkesës së konsumatorëve."33
Një material i FMN-së ka gjetur korrelacion negativ midis rritjes dhe normave reale të
interesit për përzgjedhje të "ekonomive në zhvillim" në Azi dhe Amerikën Latine 34 . Kjo
shpjegohet nga ajo se kur çmimi kapitalit rritet, kërkesa për punë do të ulet duke çuar në një
rënie të mëvonshme të ekilibrit të prodhimit.

5.4.6 Privatizimi i ndërmarrjeve publike
Privatizimi i aseteve publike është i kombinuar zakonisht me rinegocimin e pagesave të
borxhit pasi që të ardhurat nga shitja e ndërmarrjeve publike tek kompanitë ndërkombëtare bëhen
të disponueshme për renovimin e borxhit35.
Argumenti kryesor për privatizimin e aseteve publike është se për shkak të mungesës së
konkurrencës gjatë drejtimit të tyre nuk arrihet një shfrytëzim optimal i aseteve.
"Banka Botërore supozon se burokracitë qeveritare nuk janë prodhuesit më të mirë, dhe se
burokracitë e tilla shpesh bëjnë një punë të keqe në menaxhimin e çmimeve të mallrave dhe
shërbimeve, dhe se këto firma paraqesin shterim të burimeve të qeverisë. Agjencitë kreditore
besojnë se institucionet ekonomike shtetërore nuk janë të efektshme për shkak të nivelit të ulët të
produktivitetit, kontrolleve të dobëta të cilësisë, dhe mungesës së konkurrencës."36
Disa nga efektet e privatizimit janë të ngjashme me efektet e buxheteve të balancuara pasi
që privatizimi është një mjet për arritjen e buxheteve të balancuara. Efektet mbi efikasitetin janë
të diskutueshme; edhe pse shpenzimet ulen, ulja e kostos ka tendencë të shkaktoj përkeqësim në
kujdesin shëndetësor, arsim dhe fusha të tjera të prekura. Pjesë të popullsisë mund të mos jenë në
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gjendje të kenë qasje në ujë, energji elektrike apo nevoja të tjera themelore si pasojë e
privatizimit të njësive publike37.
Për më tepër, burimet natyrore si nafta, mineralet, e të tjera, të cilat ndryshe do të
shfrytëzoheshin për të mirën e vendit që i posedon ato, kanë tendencë që të merren përsipër nga
kompani të huaja me çmime nën vlerën e tyre si pasojë e kërkesës për të përmbushur pagesat e
borxhit38.

5.4.7 Pavarësia e Bankës Qendrore
Si një mekanizëm për kontrollin e inflacionit, FMN-ja kërkon që Banka Qendrore të mos
jetë nën juridiksionin e qeverisë. Krijimi monetar në mënyrë të pashmangshme do të ketë një
efekt inflacionist në monedhë, dhe për të parandaluar përdorimin e saj për renovimin e borxhit, si
dhe stabilizimin e ekonomisë në tërësi, ajo duhet të mbetet e pavarur nga pushteti politik.
Politika e përcaktuar e normave të interesit të tregut së bashku me një Bankë Qendrore të
pavarur humb kontrollin e qeverisë mbi politikën monetare dhë rritjen si të normave reale ashtu
dhe atyre nominale të interesit 4139. Ndërsa vendi bëhet i paaftë për të mobilizuar burimet e
brendshme, varësia për fondet dhe për investimet e huaja rritet, duke rriturr më tej borxhin.
"Këto vende pranojnë se huamarrja nga ekonomia e brendshme është mjet jetik për qeveritë për
të zbutur shpenzimet nga viti në vit, në vend se të jenë të kufizuar të shpenzojmë vetëm nga të
hyrat e taksimit. Mohimi që u bëhet qeverive për të marrë borxh të brendshëm vështirëson
seriozish aftësinë e tyre për të menaxhuar me ekonominë."40
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5.4.8 Liberalizimi lëvizjeve të kapitalit
Llogaria kapitale mban gjurmët e flukseve hyrëse dhe dalëse të kapitalit në një vend, kur
është e liberalizuar, kapitali mund të lëviz pa kufizime.
"Teoria klasike ekonomike argumenton se lëvizja ndërkombëtare e kapitalit lejon vendet me
kursime të kufizuara të tërheqin financime për projekte investive produktive të brendshme."41
Ngritjet dhe rëniet e ciklit të bizneseve janë të nivelizuara nga se vendet janë në gjendje
të marrin hua kur të ardhurat e tyre janë të ulëta dhe ti kthejnë ato kur kanë rritje të të ardhurave,
duke rritur stabilitetin e ekonomisë. Ekspozimi i firmave ndaj trazirave e brendshme ekonomike
zvogëlohet, gjithashtu u mundësohet të investojnë jashtë vendit.
"Lëvizshmëria e kapitalit në këtë mënyrë u mundëson investitorëve të arrijnë shkallë më të lartë
të rrezikut-të përshtatur të kthimit. Nga ana tjetër, normat më të larta të kthimit mund të
stimulojnë kursimin dhe investimin dhe të japin rritje më të shpejtë ekonomike."42
Liberalizimi i lëvizjeve të kapitalit është rregullimi më i kontestuar brenda SAP ngase
shumë studiues pohojnë që dëmton rritjen. Vendi nuk është në gjendje të mbajë suficit, ku fitimet
ndahen për kompanitë që kryesisht nuk bazohen brenda vendit43. Pjesa më e madhe e vlerës së
shtuar për mallrat e eksportuara do të ndahen, jo për prodhim, por në procesin e shpërndarjes në
vendet e zhvilluara44.
David Held - në lidhje me rritjen në Kinë - konstaton se:
"Vendet që kanë hapur me shpejtësi llogarinë e tyre kapitale kanë performuar dukshëm më pak
në drejtim të rritjes ekonomike dhe pabarazisë në të ardhura se sa vendet që e kanë mbajtur një
kontroll të fortë në lëvizjen e kapitalit.”45
Implikimet e lëvizjeve të lira të kapitalit do të diskutohen më tej në seksionin e analizës.
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Analizimi i shpjegimeve
Këtu kam analizuar hulumtimet e mia dhe do të bëjë përpjekje të shpjegojë vështirësitë

me të cilat janë ballafaquar FMN-ja dhe Banka Botërore në përpjekjet e tyre për të reduktuar
varfërinë në vendet që janë nën mbikqyrjen e tyre.
Para së gjithash do të doja të theksoj se arsyetimi dhe pretendimet brenda kësaj teze janë
të bazuara në përgjithësime. Kam bërë më të mirën për ta bërë këtë përgjithësim sa më të saktë
dhe të përmbajë vetëm ato ndryshime që janë zbatuar në shumicën e vendeve. Ende ekzistojnë
devijime nga SAP siç i kam përshkruar ato.
Duket se ka dy arsye themelore për varfërinë. Së pari, rritja nuk ka arritur nivelet e
parashikuara, ndërsa borxhi është rritur përtej pikës ku vendet bëhen të paafta për të përmbushur
pagesat e interesit në rritje, duke çuar në një situatë të paqëndrueshme ku një zgjerim i
vazhdueshëm i borxhit është i nevojshëm për të mos dështuar me pagesat dhe të hynë në listat e
zeza ndërkombëtare46. Së dyti, nga rritja e arritur kanë dështuar të përfitojnë ata që janë më në
nevojë. Dallimi në të ardhurat brenda vendeve është zgjeruar, duke çuar në varfërimin e
mëtejshëm të klasave të ulëta.
Kam përshkruar arsyet që mendoj të jenë më përcaktuese për performance e vërejtur në
mënyrë që të arrihet një shpjegim më i thellë.
5.5.1 Mosfunksionimi i SAP
Deri më tani kam konsideruar vetëm reformat individuale brenda SAP, këtu do të
përpiqem të hetoj deri në çfarë mase efekti i komplikuar i tyre dhe mënyra që ato janë zbatuar
mund ti përgjigjen pyetjes sonë.
Dobësia kryesore e SAP, është se interesi për barrën e rëndë të kredisë dhe të liberalizimit
të lëvizjeve të kapitalit funksionon për të transferuar tepricën gjeneruar brenda vendeve. Fitimet
e realizuara nga prodhimi dhe prodhimi i realizuar brenda vendeve në zhvillim u alokohen
kompanive ndërkombëtare, dhe rrallë riciklohen ose shpërndahen në vendin e prodhimit. Paratë
46

Nëse vendi borxhli përputhet me kërkesat e përshtatjes strukturore, ajo jep dritën e gjelbër për investitorët e huaj,
institucionet bankare komerciale, dhe donatorët e huaj për të investuar në vend. Nëse vendi borxhli refuzon të
zbatojë politikat rregulluese strukturore, do ti refuzohet kreditimi dhe financimi nga burime të jashtme. Vendet që të
djekin këtë rrugë ose refuzojnë ti shlyejnë kreditë e tyre do të përballen me rreziqe, si rezultat i izolimit ekonomik.

29

Punim Diplome

Shtator 2014

që pavarësisht nga kjo përfundojnë brenda vendeve transferohen ose si pagesa të kamatës ose si
pagesa të principalit. Edhe pse hyrjet e kapitalit të ndërlidhura me investime dhe kredi janë të
dobishme për vendet me rezerva relativisht të ulëta të kapitalit, rezultati i përgjithshëm i SAP ka
tendencë të parandalojë vendin nga gjenerimi i burimeve të nevojshme për të ndërtuar stokun e
tyre të kapitalit dhe të zvogëlojë vartësinë nga ndihmat e huaja. Normat e larta të interesit dhe
domosdoshmëria e qeverive për të balancuar buxhetet e tyre gjithashtu kontribuojnë në këtë.
Përpjekjet në shpengim nga borxhi si pasojë e krizës së borxhit të viteve 1980 më tepër ka çuar
në borxh të mëtejshëm. Prania e vazhdueshme e detyrimeve të shlyerjes së interest nuk i lejojnë
vendet të rimarrin vehten.
Një pasojë tjetër e padëshirueshme është vënë në dukje nga David Held 47 . Sipas
arsyetimit të tij, mallrat, lëndët e para dhe mallrat e ndërmjetme eksportohen me një çmim më të
lartë se sa tregu i brendshëm është në gjendje të ofrojë kur shfuqizohen masat mbrojtëse. Këto
mallra transferohen jashtë vendit në vend se të përpunohen më tej, duke penguar zhvillimin e
industrive vendase.
Sipas Weil një nga kushtet themelore për rritje dhe zhvillim të qëndrueshëm dhe afatgjatë
është popullsia e arsimuar dhe e ditur48. Përkundër kësaj, kushtet e FMN-së kërkojnë shkurtim të
shpenzimeve publike e cila ka efekt negativ në nivelin e diturive-aftësive të përgjithshme,
produktivitetin dhe efikasitetin e popullates duke bërë arsimimin të përballueshëm vetëm për një
pjesë të vogël të popullsisë ndërsa në të njëjtën kohë dobëson cilësinë e arsimit që ofrohet,
pashmangshmërisht dobëson mundësinë për rritje të qëndrueshme afatgjate. Rritja e ndodhur
është kritikuar më tej për mungesën e qëndrueshmërisë. Katër pikat kryesore shqetësuese janë
theksuar në "Raportin e Zhvillimit Njerëzor 1996" të Kombeve të Bashkuara. Rritja që ka
ndodhur në një masë të madhe është shtyrë nga prodhimi intensiv i kapitalit, duke mos ofruar
mundësi punësimi. Nga rritja kanë përfituar shtresa e pasur brenda vendeve pa përmirësuar
situatën për pjesën e varfër të popullsisë. Është përkeqësuar situata demokratike, duke shkaktuar
mospërputhje të të ardhurave dhe kufizime të veprimeve për qeveritë nga SAP.
Një faktor tjetër që kufizon më tej zbutjen e varfërisë është efekti i SAP që tenton të ketë
në shpërndarjen e të ardhurave brenda vendeve. Reformat në sistemin e taksave, duke çuar në
47
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uljen e të ardhurave tatimore e kombinuar me shkurtime në shpenzimet publike do të përkeqësojë
sistemet e mirëqenies sociale të vendeve. Reformat në shumicën e rasteve kan qenë të dobishme
për një pakicë të popullsisë duke zgjeruar më tej boshllëqet sa i përket të ardhurave49.
Siç u përmend në seksionin SAP politikat e orientuara nga më shumë tregje të eksportit
dhe rritjen e konkurrencës për shkak të zhvlerësimit të monedhës mund të çojë në disa efekte të
padëshiruara.
"FMN-ja tani pranon se përkeqësimi i kushteve e tregtisë kanë dëmtuar programet e saj
rregulluese, dhe raporti më i fundit i Bankës Botërore “Mundësitë Globale Ekonomike” pranon
se çmimet botërore për kafe, kakao dhe çaj dhe një pjese të madhe të lëndëve bazë të eksporteve
të Afrikës kanë qenë dëshpëruese nga teprica e ofertës."50
Gjithashtu është argumentuar se politikat e tregut të lirë që promovojnë konkurrencën
nuk duhet të zbatohen të gjitha aq shpejt në vendet jo-konkurruese, pa u dhënë kompanive kohë
për t'u përgatitur, dhe për tu përshtatur me rrethanat e reja. Kur këto reforma janë aplikuar shumë
shpejt, zakonisht janë përcjellë nga falimentimet dhe papunësia, duke destabilizuar më tej
ekonominë e vendit përkatës. Sthrëngimi i politikave monetare a lënë qeverinë të paaftë për të
ndërmarrë veprimet e nevojshme për të luftuar këto probleme.
"Insistimi i FMN-së për aplikimin e politikave të shtrënguara monetare për vendet në zhvillim ka
rezultuar në norma të interest që bëjnë të pamundur krijimin e vendeve të punës edhe në
rrethana më të mira."51
5.5.2 Mospërputhjet me SAP
Për të përcaktuar nëse ngjarjet dhe zhvillimet që kanë ndodhur janë rezultat i SPA-së, dhe
deri në çfarë mase ky konstatim është i saktë, ne do të shqyrtojmë marrëdhëniet mes përputhjeve
apo pajtueshmërisë me reformat e politikave të përshkruara në SAP dhe efektet në rritjen dhe
varfërinë. Në qoftë se ekziston një lidhje e fortë në mes të pajtueshmërisë dhe rritjes atëherë ajo
do të na shtyjë të besojmë se ajo më tepër paraqet hezitim për pajtueshmëri dhe jo vet SPA që ka
49
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sjellë vështirësi. Disa studime që kam gjetur për mbulimin e kësaj teme janë të bazuara në
vlerësimin e njejtë të pajtueshmërisë52 të paraqitura nga Banka Botërore në vitin 1997 i përbërë
nga 37 vende në Afrikë. Disa vende e atribuojnë gjendjen bazuar në vlerësimin e vetëm një
operacioni, ndërsa mesatarja qëndron në mes të 2-3 operacioneve. Shumë nga informacionet nga
negociatat midis FMN-së dhe Bankës Botërore dhe vendeve pritëse janë konfidenciale. Kjo e bën
edhe më problematike përcaktimin e pajtueshmërinë në një masë kuptimplotë. Studimet e kryera
nuk kanë arritur të gjejnë një lidhje bindëse midis pajtueshmërisë dhe rritjes ekonomike.
"Duke mbështetur rezultatet e mëparshme në marrëdhëniet negative ndërmjet programeve të
FMN-së dhe rritjes ekonomike, ka disa dëshmi ndonëse jo mjaft bindëse se pajtueshmëria me
kushtëzimet të FMN-së ka ndikuar në ngritjen e shkallës së rritjes."53
Edhe Banka Botërore ka pasur gjetje të ngjashme:
"Por progresi kumulativ, madje edhe nga përputhjet më të mira ka qenë i kufizuar: vetëm gjysma
e tyre kanë arritur të parandalojnë rritjen e varfërisë dhe një numër i ngjashëm nuk kanë lejuar
borxhin publik të vazhdojë të rritet drejt niveleve të paqëndrueshme. Ndërsa shumica
përputhjeve të dobëta kanë performuar më keq, përparimi i kufizuar nga përputhjet e mira ngre
pyetje në lidhje me hartimin e programit të reformave."54
Një hulumtim i kryer nga Khan duke krahasuar zhvillimin midis vendeve "përshtatëse"
dhe "jo-përshtatëse" gjithashtu tregon se ka ndryshime të papërfillshme në lidhje me normat e
rritjes. Vendet jo- përshtatëse kanë performuar më mirë sa i përket zhvillimit që ka të bëjë me
vdekshmërinë foshnjore dhe regjistrimin në shkollat fillore, përderisa kanë pasur rritje në
shpenzimet e alokuara për arsim dhe kujdes shëndetësor.
Rezultatet e studimeve të kryera nëlidhje me pajtueshmërinë janë disi të paqarta. Edhe
pse mungesa e pajtueshmërisë mund të jetë pjesë e shpjegimit, ende nuk mund të vihet shumë
theksi në rëndësinë e saj, për të arritur në një konkluzion, por ajo do të vazhdojë të mbahet në
mend si një mundësi.
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5.5.3 Paaftësia e qeverive vendore për të menaxhuar
Sovraniteti i vendeve është çrrënjosur nga përbërja e “përshtatjeve" të vendosura nga
FMN dhe Banka Botërore. Qeveritë nuk mund të marrin vendime që kërkohen nga popullata e
tyre, pa u rrezikuar nga ndëshkimet. Zhvillimet monetare bllokohen sikurse llogaridhënia e
Bankave Qendrore kalon nga qeveria dhe parlamenti tek FMN-ja dhe Banka Botërore55. Politika
monetare nuk shërben më si mjet për kontrollin e papunësisë, normat e këmbimit apo normat e
interesit. Kjo nuk është një rastësi e padëshiruar, por më tepër një efekt i synuar për të
parandaluar keqmenaxhimin nga qeveria. Ende do t’ia pamundësojë qeverisë të reagojë në ato
situata që kërkohet të ndërmerren veprime.
Në pyetjen nëse kjo ka qenë e dobishme për vendet apo jo, është e lidhur ngushtë me
çështjen nëse SPA-të kanë qenë të dobishme apo jo. Është e vështirë për të përcaktuar nëse
pamundësia e qeverive vendore për të marrë disa veprime specifike i ka penguar ato që të
zgjedhin një rrugë më të mirë apo më të keqe. Se si aspekti demokratik i sovranitetit të dobësuar
është e lidhur me rritjen dhe varfërinë mund të hetohet dhe të diskutohet më tej.
5.5.4 Korrupsioni
Është e ditur se korrupsioni ka efekte negative në rritjen ekonomike, përmes keqalokimit
të burimeve dhe pengimit të mjedisit biznesorë. Por për të matur dhe për të vlerësuar atë se deri
në çfarë mase ndikon në rritje është më e vështirë. FMN-ja ka kryer studime që ndërlidhen me
këtë temë duke përdorur pyetësorët, dhe ka gjetur se:
"Këto studime ofrojnë dëshmi paraprake se korrupsioni mund të ketë efekte të konsiderueshme
negative në ecurinë ekonomike... Edhe pse rezultatet duhet të interpretohen me kujdes,
korrupsioni rezulton në uljen investimeve dhe rritjes ekonomike dhe ndryshon përbërjen e
shpenzimeve qeveritare, veçanërisht duke ulur pjesën e shpenzimeve për arsim."56
Prezenca e korrupsionit mund të pengojë rritjen duke ndërlikuar procesin e zhvillimit të
bizneseve dhe gjithashtu mund të ndikojë tek njerëzit në hezitimin e fillimit të projekteve të reja.
E njëjta gjë vlen edhe për investitorët e huaj të cilët me siguri do të hezitojnë të investojnë aty ku
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cilësia qeveria dhe besueshmërinë është në pikëpyetje. Edhe pse është e vështirë të matet,
korrupsioni duhet të konsiderohet si një faktor që pengon rritjen dhe zbutjen e varfërisë.
5.5.5 Dyshimet në sinqeritetin e FMN-së dhe Bankës Botërore
Institucionet kanë për qëllim të tërheqin investime permes krijimit të një mjedisi më të
favorshëm dhe më frytdhënës për kapitalin. Kjo krijon një konflikt interesi ndërmjet asaj që është
më e mira për vendet që janë nën tutelën e tyre dhe asaj që është më e mira për investitorët.
Joseph Stiglitz, fitues i çmimit Nobel në ekonomi dhe ish-zëvendës-president i Bankës Botërore,
kur flet për Bankën Botërore shprehet se:
"Ata ishin të interesuar në një gjë. Ata vështruan një vend dhe menduan, ` ata duhet t’i paguajnë
kreditë që u detyrohen bankave perëndimore. Si të veprojmë që kjo të ndodhë? "Pra, ata kurrë
nuk do të pyesin, `a duhet ti mundësojmë këtij vendi në zhvillim një procedurë falimentimi në
mënyrë që ata mund të kenë një fillim të ri?" Ata mendonin se falimentimi ishte një shkelje e
pacenueshmërisë së kontratave, edhe pse çdo demokraci ka ligj të falimentimit për njerëzit që
vazhdimisht dështojnë. Ata ishin të interesuar në vjeljen e shpejtë të parave jashtë vendit, jo të
rindërtonin atë për një periudhë afatgjatë."57
Një tjetër kritikë lidhur me besnikërinë e FMN-së dhe Bankës Botërore ka të bëjë me
organizimin jodemokratik të tyre. Edhe pse ata përfaqësojnë 186 vende, ata ende drejtohen
vetëm nga disa prej tyre. Për shembull; pesha e votave të Mbretërisë së Bashkuar e tejkalon atë të
43 vendeve afrikane së bashku.
"Ky problem është vendosur nga strukturat dhe bordet funksionale të FMN-së dhe Bankës
Botërore, ku vendet e pasura mbajnë 62 për qind të votave, pavarësisht që përbëjnë vetëm 21
përqind të popullsisë së botës dhe sigurojnë 23 përqind të të ardhurave të Fondit dhe të Bankës.
Vendet në zhvillim, të cilat sigurojnë 77 për qind të të ardhurave të këtyre institucioneve dhe
përbëjnë 79 për qind të popullsisë së botës, kanë vetëm 39 për qind të votave në bordet e
Institucioneve Financiare Ndërkombëtare.”58
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Ato ekonomikisht më të fuqishme kanë peshën më të madhe të votive. Kjo e bën interesin i tyre
dominues59. Kjo është komentuar më tej në raportin e SAPRI, nga perspektiva e kritikëve brenda
vendeve në zhvillim.:
"Për ta SPA dhe pasqyrime të tjera të agjendës neoliberale janë parë si reforma që, pavarësisht
nga retorika e tregut të lirë, "rregullojnë" akumulimin e kapitalit në nivel botëror në dobi të
interesave dhe të elitave dominuese ekonomike dhe politike."60
Disa shkojnë më larg duke pohuar se këto institucione dhe he kushtëzime tyre të
imponuara për kredi janë thjesht mënyra për marrjen nën kontroll të burimeve natyrore, të punës
dhe të tokës në mbarë botën 61 , si dhe për të shtuar influencën mbi qeverisjen e politikës
ekonomike. Zyrtarët e lartë të Bankës Qendrore nuk janë më të përgjegjshëm as ndaj qeverisë e
as ndaj parlamentit, ata mbesin lojal ndaj Institucioneve Financiaree Ndërkombëtare, dhe në
vendet në zhvillim shumë nga zyrtarët e Bankave Qendrore janë ish-staf i bankave zhvillimore
apo të IFI-ve62.
Implikimet e një lojaliteti të drejtuar kah investitorët në kurriz të “të mbrojturve” të
FMN-së dhe Bankës Botërore do të ndihmojë të shpjegojmë, në një masë të madhe, se pse
strategjitë e tyre të përdorura kanë qenë të pasuksesshme në adresimin e problemeve të rritjes
ekonomike dhe varfërisë. Deri në çfarë mase kjo është e vërtetë, dhe nëse po; a është kjo një
domosdoshmëri për shkak të kontekstit në të cilin FMN-ja dhe Banka Botërore vepron, ose në
qoftë se ajo mund të zgjidhet me ristrukturimin e qeverisjes së institucioneve, është ende çështje
e hapur.
5.5.6 Arsyet rrethanore
Ngjarjet si recesionet globale, luftërat civile, konfliktet ndërkombëtare dhe Lufta e
Ftohtë, të gjitha ndikojnë në kushtet ekonomike të shteteve të ndryshme. Krizat globale të naftës
të viteve 1970 së të pasuara me rritjen e mëvonshme të interesit dhe krizat e borxhit është ajo që
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detyroi shumë vende të kërkojnë ndihmë nga FMN dhe Banka Botërore. Kjo çoj në një rritje (më
shumë se trefish) të nivelit të borxhit të jashtëm të shumë rajoneve dhe ka shumë të ngjarë që
gjithashtu të ketë komplikuar edhe kontekstin e menaxhimit ekonomik. Rënia e çmimeve të
mallrave pas krizës së borxhit uli vlerën e eksporteve dhe aftësinë e vendeve në zhvillim për të
tërhequr mjaftueshëm valutë të huaj për të shlyer borxhet e tyre.
Shumë vende në Afrikë, dhe në rajone të tjera, janë përballur me konflikte dhe luftëra
civile, duke e bërë pothuajse të pamundur menaxhimin ekonomik. Është e vështirë të vendoset
nëse mosfunksionimi ekonomik ka ndodhur si pasojë e këtyre konflikteve, por është e qartë se
ajo e ka trazuar punën e FMN-së dhe Bankës Botërore.
Rregullat tregtare të vendosura nga OBT janë kritikuar në masë të madhe për shkak të
padrejtësisë së tyre të natyrshme. Këshillat për heqjen e tarifave dhe kuotave që u janë dhënë
vendeve në zhvillim janë injoruar nga SHBA dhe BE. Prodhimet bujqësore të subvencionuara
janë shitur nën koston e prodhimit dhe 'hedhur' në vendet në zhvillim, duke minuar prodhimin
bujqësor dhe duke zhvendosur një pjesë të madhe të fermerëve nga ky sektor dhe vendet të
humbin nga të ardhurat e eksportit63.
Ngjarjet e ndryshme që afektojnë kontekstin në të cilin FMN-ja dhe Banka Botërore
vepron kanë ndikim në performancë, por reformat janë të dizajnuara dhe duhet të vlerësohen.
Prapë duhet pasur parasysh se arsyet rrethanore kanë ndikuar në punën e FMN-së dhe Bankës
Botërore.

5.6 Kosova në raport me Fondin Monetar Ndërkombëtar
Pasi që e trajtuam historikun, organizimin, rolin e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe
Bankës Botërore, duke theksuar edhe kritikat e bëra në adresë të tij, këtu do bëjmë një analizë të
raportit që ka krijuar Republika e Kosovës me Fondin Monetar Ndërkombëtar.
Kosova që nga viti 2009 është anëtare e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës
Botërore. Anëtarësimi i Kosovës në FMN dhe në Bankën Botërore, përveç tjerash, ishte parë si
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mundësi e mirë për ta rritur besimin e investitorëve dhe të komunitetit ndërkombëtar, që Kosova
është një vendi i mirë për të investuar.
Duke pasur parasysh se Kosova si një vend i ri dhe i vogël në shumë aspekte, duke
përfshirë edhe ekonominë, objektivat e saj ekonomike afatgjate synon ti realizojë duke kërkuar
ndihmë nga institucionet ndërkombëtare si FMN-ja, Banka Botërore, BERZH-i etj. Por pas gati 4
viteve pas anëtarësimit në Fond, është vështirë të thuhet se diçka ka ndryshuar pozitivisht në
ekonominë e Kosovës duke marrë parasysh krizën ekonomike rajonale, evropiane dhe globale.
Kosova si anëtar i Fondit, ka të drejtat dhe obligimet e saja. Ajo paguan kuotën e
anëtarësisë ashtu sikurse çdo vend tjetër anëtar, si dhe në raport me këtë kuotë, ka edhe
përqindjen e votave. Ajo paguan 0.03% të Fondit dhe ka 0.05% të votave në Fond.64
Kredia e fundit e alokuar nga FMN ndaj Kosovës është ajo e prillit të vitit të kaluar në
vlerë prej 106.6 milion euro në formën e kredisë stand-by për 20 muaj, që ishte e mirëseardhur
duke pasur parasysh se vinte në kohën kur raportet Kosovë-FMN ishin të luhatshme si pasojë e
vendimit të vitit 2011 nga qeveria për ngritje pagash në sektorin publik, dhe ku u ndalë
marrëveshja e mëhershme për kredi stand-by.
Gjatë këtij viti nuk parashihet që Kosova të marrë kredi nga FMN-ja apo ndonjë
institucion tjetër relevant ndërkombëtar dhe kjo sipas parashikimeve ekonomike do rezultojë me
deficit në buxhetin e Kosovës. Ndoshta gjatë këtij viti do përshpejtohet shitja e PTK-së apo
eventualisht e KEK-ut dhe Trepçës për grumbullimin e mjeteve të mjaftueshme për mbulimin e
deficitit buxhetor.65 Këtu qëndron rëndësia e Fondit Monetar Ndërkombëtar në bilancin buxhetor
të vendeve anëtare, në këtë rast të Kosovës, pra të krijoj një stabilitet financiar dhe fiskal të cilin
e kanë arritur. Në këtë sens kemi edhe deklaratën e udhëheqësit të misionit të FMN-së Joahannes
Wiegnad që theksoi se PTK duhet patjetër të shitet nëse mendohet që të ndërtohet autostrada për
në Shkup. Kjo deklaratë në njërën anë mund të interpretohet si këshillë për stabilitet financiar
dhe makroekonomik të Kosovës, por në anën tjetër mund të interpretohet edhe si ndërhyrje në
pavarësinë financiare të shtetit të Kosovës.
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Duke marrë parasysh shtetin e ri të Kosovës, rëndësinë e FMN-së për stabilitet
ekonomiko-financiar, bilancin tregtar të Kosovës, mangësitë apo kritikat në adresë të FMN-së,
për Kosovën gjatë këtyre viteve që është anëtare e FMN-së është vështirë të bëhet një analizë e
mirëfilltë, por mund të thuhet që kreditë e FMN-së kanë ndikuar në stabilitetin makroekonomik
të Kosovës për sa i përket kësaj periudhe, por sidoqoftë duhet shikuar me kujdes dhe përvojat e
shteteve të tjera. Por është vështirë të parashikohet se sa do ndikojë kjo në aspektin afatgjatë në
uljen e papunësisë dhe të varfërisë e rrjedhimisht edhe në rritjen e përgjithshme ekonomike të
vendit, pasi që kreditë e marra kthehen prapa me anë të kuotës që paguan Kosova për të qenë
pjesë e Fondit si dhe vendi duhet të zbatojë në mënyrë rigoroze politikat e Fondit për të mos
lejuar përsëritjen e situatës së para dy viteve.
Vlen të theksohet se në kohën e fundit si rezultat i krizës në eurozonë (sidomos në Greqi)
janë shtuar zërat që edhe në kuadër të Unionit Evropian të formohet Fondi Monetar
Ndërkombëtar për të mbikëqyrur politikat financiare të shteteve anëtare, në mënyrë që të
shmangen krizat e ardhme që do mund të ndodhnin në hapësirën evropiane, bazuar në atë se
kriza në një vend anëtarë po ndikon shumë edhe në vendet tjera anëtare dhe përgjithësi në tërë
organizatën.
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DISKUTIME DHE PËRFUNDIME

Nuk është për t'u habitur se kjo temë është mjaft kundërthënëse dhe se FMN-ja dhe
Banka Botërore përballen me një kritikë të gjerë. Pavarësisht ndërhyrjeve të shumta, ata ende
nuk kanë arritur të përmirësojnë këtë trend negativ. Është e vështirë për t'iu përgjigjur pyetjes; 'se
pse ata kanë qenë të pasuksesshëm në zbutjen e varfërisë " duke veçuar vetëm një arsye, ose
duke pretenduar një arsye të jetë më e rëndësishme. Kam gjetur se kjo më tepër është
bashkëveprim i variablave të përmendura më lartë që së bashku kanë mbështur dhe përkeqësuar
situatën kritike për shumë vende.
Ngjarjet ekonomike të viteve 70 dhe 80 kanë detyruar shumë vende të kërkojnë ndihmë
për të trajtuar situatën e tyre ekonomike. Për fat të keq projektimi i këtyre ndihmave nuk ka qenë
në gjendje të lehtësojë situatën, por përkundrazi ka imponuar një strukturë që është konsideruar
nga disa, për të parandaluar një zhvillim të suksesshëm, në vend se të lehtësojë atë. Vendet jo
konkurruese kanë qenë të detyruar të miratojnë reformat të cilat rrisin paqëndrueshmërinë e tyre
për konkurrencë, pa mbrojtje për bizneset e tyre, dhe në shumicën e rasteve tronditja ka qenë
shumë e vështirë. Përbërja e SAP kanë qenë e pasuksesshme për trajtimin e situatës, por duhet të
kihet në mendje se kjo përbërje është peng i detyrimeve për të përmbushur interesat e
investitorëve dhe kapitalit ndërkombëtar, dhe nuk mund të jetë i përbërë në mënyrë të tillë që të
rrezikojë kthimet dhe në të njëjtën kohë të kërkojë ndërhyrjen e tyre. Strategjia e përdorur u ka
sjellë përfitime edhe elitave në pushtet që kanë imponuar ato në vendet e tyre dhe kjo mund të
jetë pjesë e shpjegimit për përdorimin e tyre të gjerë pavarësisht nga efektet e përgjithshme
negative.
Nga një tjetër perspektivë çështja mund të zgjidhet nga përgjigja e thjeshtë; sepse nuk
janë përdorur mjetet e duhura. Duket se ekziston një kontradiktë e natyrshme në përpjekjen për të
shpenguar vendet nga situatat alrmante të borxhit duke u këshilluar edhe më shumë borxh.
Zgjidhja më e mirë mund të jetë lehtësimi i borxhit, në mënyrë që tu hiqet barra e ripagesave,
duke u mundësuar qeverive të rifitojnë sovranitetin e tyre dhe ti ridrejtonë vendet e tyre në
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përputhje situatat që u diktohen. Implikimet gjyqësore të lehtësimit të borxhit mund të shihen si
kundërshtim me normën e vlefshmërisë së kontratës, dhe rrjedhimisht si kundërshtim i drejtësisë.
Por pyetja që duhet shtruar është; çfarë përkufizimi i drejtësisë mund të justifikojë varfërinë e
vazhdueshme për miliarda njerëz?
Duke u bazuar në gjithë atë që kemi kuptuar gjatë eksplorimit të kësaj teme, mund të
vimë në përfundim se një faktor i vetëm është i pamjaftueshëm t’u përgjigjet pyetjeve të ngritura.
Kam gjetur se ekzistojnë dobësi në përbërjen e SPA-ve dhe se disa efekte negative janë të
pashmangshme. Situata komplikohet më tej nga pamundësitë e FMN-së dhe Bankës Botërore që
mjaftueshëm ti japin prioritet zbutjes së varfërisë për shkak të nevojës për tërheqje të kapitalit
për të krijuar mundësi për fitim. Korrupsioni gjithashtu luan një rol në pengimin e zhvillimit dhe
u pamundëson qeverive të ndërmarrin veprimet e nevojshme ti përgjigjen efekteve të adoptimit
të SPA. Këto janë shpjegimet që konsiderohen të kenë ndikimin më të madh dhe duhet të kihet
parasysh se ende mbetet një bollëk ndikimesh të mundshme që nuk janë përmendur në këtë
punim.
Në fund gjatë trajtimit të rastit të Kosovës mund të konkludoj se Kosova si anëtare e re e
Fondit Monetar Ndërkombëtar është munduar të shfrytëzojë këtë Fond për të treguar seriozitetin
dhe përkushtimin e saj në marrëdhëniet ekonomike ndërkombëtare në mënyrë që të përfitojë nga
FMN kredi të ndryshme. Kreditë e FMN-së nuk duhet të përdoren për qëllime shkurtpamëse të
qeverive sa për të përmirësuar një indikator makroekonomik në fund të një periudhe e që nuk
ndikon në mirëqenie afatgjate si dhe nuk duhet shpresuar gjithherë që deficiti buxhetor të
mbulohet nga kreditë e FMN-së apo nga shitja e aseteve të vendit por duhet qe me anë të
politikave monetare dhe fiskale të sigurohet një stabilitetit buxhetor i vendit në bazë të
mundësive reale që i ka ai vend në këtë rast Kosova.
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